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Pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, nuolat didja interneto vartotoj ir interneto paslaug 
tiekj skaiius. Internetas darosi populiari elektroninio bendravimo priemon. Vis labiau 
suprantama, kad tai yra ne tik laisvalaikio praleidimo, bet ir finansin naud	 nešanti  
technologija. Internete galima puikiai pristatyti save, savo mon, organizacij	 ar teikti 
vairias paslaugas (pvz., vykdyti elektronin komercij	, reklamines kampanijas, rinkti 
statistik	 ir pan.). 
Laikui bgant informacijos kiekiai didja, keiiasi informacijos pobdžiai, kas buvo 
aktualu anksiau, tas nebeaktualu dabar ir atvirkšiai. Be to greitas, patogus, savalaikis 
informacijos pateikimas tampa vis aktualesnis šiuolaikiniam beskubaniam pasauliui. Kaip 
suvaldyti informacij	, esani	 vidinse organizacijos sistemose (dokument valdymo 
sistemose, klient valdymo sistemose, buhalterins apskaitos sistemose ir pan.), kad ji bt 
nepertraukiamai tiek laike, tiek erdvje (vis	 par	, bet kuriam pasaulio krašte) pateikta ir 
organizacijos darbuotojams, ir klientams. Sprendimas – organizacijos portalas su turinio 
valdymo sistema, sugebania bendrauti (sujungti) jau naudojamas vidines sistemas, papildyti 
naujomis funkcijomis, mokania lengvai keistis bei prisitaikyti prie besikeiiani 
organizacijos poreiki. 
Darbo tikslas – išnagrinti esamas standartines turinio valdymo sistemas bei pasilyti 
turinio valdymo sistemos model, pritaikom	 organizacijoms, pasilyti, kaip reikt praplsti 
jau egzistuojanius turinio valdymo sistemos modelius.  
Pagrindinai uždaviniai:  
• išnagrinti standartines turinio valdymo sistemas, 
• išnagrinti, kaip organizacijos procesai ir struktra gali bti traukta  turinio 
valdymo sistemos model, 
• išnagrinti, kaip kitos informacijos valdymo sistemos integruotsi  
organizacijos turinio valdymo sistem	, 
• pasilyti organizacijos portalo turinio valdymo sistemos model. 
Darbo struktra: pirmoje analizs dalyje pateikiama internetini sistem turinio 
valdymo sistem analiz: pateikiama, kas yra internetin sistema, kokios jos bna, 
apibržiama, kas yra turinio valdymas bei turinio valdymo sistema, aprašomos organizacijos 
bei pateikiama standartini turinio valdymo sistem analiz. Antroje teorinje dalyje 
pateikiamas trivialus turinio valdymo sistemos modelis, aprašomos galimos jo modifikacijos 
bei pateikiamas organizacijos turinio valdymo sistemos modelis. Treioje eksperimento dalyje 
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pateikiamas pasilyto modelio efektyvumo vertinimas lyginant su trivialia turinio valdymo 
sistema. Ketvirtoje dalyje pateikiamos darbo išvados. 
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1. Turinio valdymo sistem analiz 
Dešimtys turinio valdymo sistem ekspert bei tiekj reiškia nuomones apie 
funkcijas, kurias atlieka ar turi atlikti j sistema, ir vis j atsakymai skirtingi. Tik viena 
bendra tarp j vis atsakym - visi sutinka, kad turinio valdymo sistema turi atskirti 
informacij	 nuo atvaizdavimo bei informacijos autoriai (krjai) turi sugebti, neturdami 
technini žini, valdyti internetins svetains, portalo turin. Toliau paanalizuosime, kas yra 
internetin sistema, apibršime jas pagal savo apimt bei funkcijas. Taip pat išanalizuosime, 
kas yra turinio valdymas ir kas yra turinio valdymo sistema. 
1.1. Internetins sistemos 
Sistemos, sukurtos ir patalpintos interneto voratinklyje (angl. World Wide Web), – 
internetins sistemos. Internete patalpinta vairiausi sistem, besiskiriani savo apimtimi 
bei funkcionalumu, nuo pai paprasiausi internetini svetaini, susidedani iš keli 
puslapi, iki didžiuli portal (ebay.com, amazon.com ir pan.), gyvendinani daugyb 
funkcij. 
1.1.1. Internetin svetain 
Internetin svetain – tai internetin sistema, turinti pagrindin puslap, kuris yra 
pirmas vartotojo matomas puslapis. Internetin svetain taip pat  turi ir kitus puslapius, kurie 
yra pasiekiami iš pagrindinio puslapio. Internetins svetains nepasižymi dideliu 
funkcionalumu, paprastai jos atlieka tik informacijos pateikimo funkcij	, kai kurios turi 
užklausim valdym	. Paprastai svetains priklauso ir yra valdomos individuali asmen ar 
organizacij. 
1.1.2. Portalas 
Portalas – tai internetin sistema, tik savo apimtimi bei funkcionalumu daug didesn 
nei paprasta svetain, kur keliuose ar keliose dešimtyse puslapi pateikiama informacija. 
Portalas susideda iš daugybs puslapi. Skirtingai nei svetainje, juose pateikta informacija 
yra daug platesnio pobdžio. Be to portalai realizuoja daugyb funkcij. Pavyzdžiui, jei 
svetains paskirtis yra tik pateikti informacij	, kartais atlikti užklausimo siuntimo ar paieškos 
funkcijas, tai portale realizuojama daugyb funkcij: pradedant nuo naudingos informacijos 
pateikimo, baigiant individualiais vartotoj  puslapiais, skaiiuoklm, elektronins komercijos 
posistemm, sudtingom užklausimo bei paieškos funkcijomis. 
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1.2. Internetins sistemos struktra 
Internetin sistem	 galima apibržti kaip aib internetini puslapi, susiet tarpusavio 
ryšiais – nuorodomis. Kiekvienas puslapis gali turti nuorod	  bet kur kit	 puslap, taip pat ir 
 pat save. Tarp puslapi susidaro savotiškas tinklas. 
 
1 pav. Internetini puslapi tinklas 
Paprastai internetin sistem	 sudarantys puslapiai yra logiškai sujungti tarpusavyje. 
Gaut	 ryši visum	 galima pavaizduoti medžiu. Pirmasis puslapis yra medžio „šaknis“, o 
viski kiti puslapiai, einantys iš jo yra medžio „šakos“. Taiau tarp šak gali bt taip pat 
nuorod, taiau jos nra esmins. 
 
2 pav. Internetini puslapi medis 




















1.2.1. Internetins sistemos puslapiai 
Sistemos puslap sudaro informacija, kuri bus vaizduojama, ir taisykls, kaip t	 
informacija bus  išdstoma bei atvaizduojama puslapyje. Sistemos mastu, kiekvien	 puslap 
galima apibržti informacijos „porcija“  bei aibe taisykli šiai informacijai atvaizduoti. 
Atvaizdavimo taisykls dažniausiai realizuojamos šablonu pagalba. Šablonas – tai priemon, 
kuri suskaido puslap  zonas bei išskiria dalis, kuriose jau atvaizduojama informacija. 
 
 
3 pav. Šablono pavyzdys 
Puslapius galima suskirstyti  grupes: 
• Paprasti puslapiai – tai pavieniai informaciniai puslapiai. Pavyzdžiui, sistemos 
žemlapio puslapis, informacinis naujienos puslapis. 
• Identiški puslapiai – tai paprasti puslapiai, kurie savo išvaizda ir atvaizdavimu 
vienodi, bet skiriasi tik informacijos turinys. Pavyzdžiui, naujien puslapi, paskirtis -  
atvaizduoti naujien	, taigi atvaizdavimo šablonas vienodas, bet pats informacijos 
turinys, tai yra paios naujienos, skiriasi. 
• Sugrupuoti puslapiai (puslapi grups) – tai tarpusavyje susij paprasti puslapiai, 
kuri atvaizdavimo šablonai gali skirtis (bet nebtinai), bet juos riša atvaizduojama 
informacija. Pavyzdžiui, norint atvaizduoti didel straipsn, tikslinga j suskaldyti  
dalis ir kiekvien	 dal atvaizduoti atskiram puslap, o puslapius susieti nuorodom.  
1.2.2. Puslapi tarpusavio ryšiai - navigacija 
Paprastus puslapius, identiškus puslapius bei sugrupuotus puslapius tarpusavyje  
bendr	 visum	 sujungia navigacija. Tai yra puslapiuose išskiriamos sritys navigacijos funkcij	 
atliekantiems elementams terpti. 
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1.2.3. Navigacijos elementai 
Puslapi navigacij	 galima realizuoti šiais elementais: 
• vairi lygiu meniu, 
• s	ryšio nuorodomis, 
• s	rašiniais puslapiais. 
1.3. Turinio valdymas 
Šiame skyrelyje apibršime, kas yra turinio valdymas. (angl. CM – Content 
Management) Turinys – tai bet kokia skaitmenin informacija:  garsas, vaizdas, tekstai, 
grafika, nuorodos  fizinius resursus ir pan. Turinio valdymas nra taip paprastai 
apibržiamas, tai nra vienoks ar kitoks procesas, turinio valdymas – tai koncepcija, procesas, 
funkcija ir strategija [1]: 
• Koncepcija – informacija pateikti taip, kad ji teikt kuo didesn naud	 naudotojams. 
• Procesas – tai aib turinio valdymo taisykli, šablon, roli, procedr, darani 
informacij	 naudingesne. 
• Funkcija – turinio valdymas turi užtikrinti informacijos paskirstym	 bei atskirti turin 
nuo pateikimo formos.  
• Strategija apima informacijos valdym	. Reikia kontroliuoti, kokia informacija yra 
organizacijos nuosavyb, apskaityti disponuojam	 informacij	, kaip ji paskirstyta 
organizacijos viduje bei kaip informacija atnaujinama, kaip užtikrinamas jos saugumas 
ir pan. 
Informacijos turinio valdymas suteikia daug privalum, pavyzdžiui, galimyb 
informacijos turin naudoti skirtingais formatais: interneto puslapiai, dokumentai ir pan., 
palengvina organizacijos darb	, užtikrinant informacijos pateikim	 tinkamu laiku ir tinkama 
forma, mažina informacijos paieškos bei pateikimo išlaidas, stipriai sumažina informacijos 
dubliavim	. 
1.3.1. Turinio valdymo procesai 
Turinio valdyme galime išskirti šiuos procesus: 
• Krimas – tai informacijos turinio rinkimas, grupavimas, apibendrinimas ir pan. 
Informacij	 nustatyto formato turinio valdymo sistemos teikiamomis priemonmis 
patalpinama  bendr	 informacijos saugykl	. 
• Patikrinimas – po to, kai yra sukurta konkreti informacija, nesvarbu, kas tai bebt, ji 
turi bti patvirtinta, atmesta ar atlikti kokie nors pakeitimai. Paprastai tai atliekama 
organizacijoje nusistovjusi proces metu.  
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• Redagavimas – tai procesas, kai atsižvelgiant  pastabas atliekamas informacijos 
redagavimas, taisymas. 
• Rengimas – informacija turi bti parengta pateikimui. Rengimo proces	 sudaro 
informacijos formato parinkimas, versij kontrol, informacijos indeksavimas 
(aprašomas raktiniais žodžiais) bei informacijos gyvavimo laikotarpio nustatymas. 
• Publikavimas – kai informacija yra sukurta, patvirtinta, ji yra publikuojama nustaius 
jos gyvavimo laik	 sistemoje. Publikuojant yra parenkamas informacijos pateikimo 
forma. 
• Paieška – užtikrina informacijos pateikim	, kai ji yra reikalinga. 
1.4. Turinio valdymo sistema 
Šiame skyrelyje apibršime, kas yra turinio valdymo sistema. (angl. CMS – Content 
Management System) Turinio valdymo sistema – tai visuma priemoni (technini ir 
netechnini), kuriomis siekiama gyvendinti turinio valdym	, t.y. informacijos (garsas, 
vaizdas, tekstiniai duomenys, grafika ir pan.) rengimas, redagavimas, valdymas ir pateikimas 
vairia forma ir skirtinguose kontekstuose [1]. Dažniausiai turinio valdymo sistemos 
asocijuojamos su internetinmis sistemomis. Bet tai nra kažkoks apribojimas taikyti t	 pai	 
strategij	 ir kitose informacinse sistemose. 
 
 
4 pav. Turinio valdymo sistemos schema 
 
Turinio valdymo sistemos procesus galima suskirstyti taip: 
• turinio krimas, 
• turinio tvarkymas (valdymas), 
• publikavimas, 
• turinio pateikimas. 
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1.4.1. Turinio krimo procesas 
Turinio krimas atliekamas priemonmis, panašiomis  MS Word, kitaip tariant, turi 
atitikti nuostat	 WYSIWYG (angl. What You See Is What You Get). Priemons turi leisti 
naudotojams kurti informacinius puslapius, neturint joki technini žini apie HTML. 
S	ryši tarp puslapi, navigacijos, internetins sistemos struktros krimo bei 
redagavimo priemons turi bti integruotos  turinio valdymo sistem	. Pageidautina, kad šios 
priemons bt taip pat internetins, tai suteikt patog turinio redagavim	, kad ir kur js 
bebtumt. 
Visos priemons, gyvendintos turinio valdymo sistemoje, turi bti organizuotos taip, 
kad organizacijos, skirting pareigybi žmons galt valdyti t	 informacij	, už kuri	 yra 
atsakingi. Pavyzdžiui, organizacijos spaudos atstovai – rašyti pranešimus spaudai, o 
vadybininkai – lengvai redaguoti informacij	 apie firmos teikiamas paslaugas, produktus ir 
pan.  
1.4.2. Turinio tvarkymo procesas 
Sukrus puslap ar kitaip patalpinus informacij	, ji patenka  turinio valdymo sistemos 
centrin duomen saugykl	.  Bendras informacijos saugojimas suteikia tokius pranašumus: 
• galima kontroliuoti visas puslapi versijas, galima stebti, kas redagavo informacij	, 
kaip ji buvo pakeista, atstatyti senesn versij	 ir pan., 
• galima užtikrinti, kad kiekvienas naudotojas gaut teises tvarkyti t	 informacij	, už 
kuri	 jis yra atsakingas, 
• suteikia galimyb integruoti turim	 informacij	 su kitomis informacinmis 
sistemomis. 
Svarbiausia, kad turinio valdymo sistema suteikia galimyb gyvendinti organizacijoje 
vykstanius procesus. Pavyzdžiui, autorius sukuria puslap ir pasiunia j viršininkui 
patvirtinti, vliau pagrindinei puslapi krimo komandai, kuri peržiri prieš automatiškai 
publikuodama informacij	. Kiekviename šiame žingsnyje visi grandins dalyviai gauna 
pranešimus apie veiksm eig	 bei pltoja darbus, reikalingus informacijai paskelbti. 
Tokiu bdu  sistemos darb	 traukiama daugiau žmoni, taip keliama informacijos 
kokyb, užtikrinamas jos tikslumas, nuoseklumas, logiškumas. Informacija tampa darni ir 
neprieštaringa.  
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1.4.3. Publikavimo procesas 
Kai galutinis informacijos turinys yra patalpintas saugykloje, jis gali bti publikuotas 
tiek internetinje svetainje, tiek intraneto sistemoje ar kur kitur naudojamas pagal paskirt. 
Turinio valdymo sistemos vienas iš privalum, kad ji informacij	 gali pateikti norimu 
formatu: HTML puslap, PDF dokument	 ar kaip kitaip bei panaudoti publikavimo šablonus. 
Informacijos pateikimas panaudojant šablonus leidžia tvarkingai bei vieningai (dizaino 
požiriu) publikuoti informacij	. Be to ta pati informacija reikalui esant gali bti publikuota 
skirtingose sistemose pritaikius t sistem šablonus. Prireikus pakeisti sistemoje naudojam	 
dizain	, užtenka pakeisti šablonus, k	 lengvai padaro dizaino specialistai, tuo tarpu nei 
turinio, nei sistemos krjams nereikia rpintis  informacijos redagavimu ar sistemos 
tobulinimu. Šablon panaudojimas leidžia autoriui atsiriboti nuo informacijos pavaizdavimo 
(nereikia rpintis, kokia turi bti fono spalva ar antrašts šriftas) ir sutelkti vis	 jo dmes  
informacijos krim	. 
1.4.4. Turinio pateikimo procesas 
Turinio valdymo sistema turi priemoni, keliani internetins sistemos kokyb bei 
jos efektyvum	. Internetins sistemos navigacija tiesiogiai sudaroma nuskaitant duomenis iš 
duomen saugyklos. Sistema tampa dinamin, interaktyvi. J	 galima lengvai pritaikyti 
skirtingoms naršyklms. 
1.5. Turinio gyvavimo ciklas turinio valdymo sistemoje  
Turinio gyvavimo cikl	 galima pavaizduoti tokia schema [3]. 
 
5 pav. Turinio valdymo sistemos apimtis ir gyvavimo ciklas 
Informacijos gyvavime galima išskirti tokias fazes: krim	, tvarkym	, saugojim	, 
publikavim	, archyvavim	 ir galiausiai informacijos panaikinim	. Informacijos krimas ir 
tvarkymas sudaryt bendr	 stambesn informacijos sukrimo faz, publikavimas taip pat 
išskirtinas kaip stambesn informacijos gyvavimo faze. Saugojimas, archyvavimas bei dvi 





stambesniosios fazs – sukrimas, publikavimas – yra tos fazs, kai informacija saugoma 
bendroje saugykloje. Panaikinus informacij	, ji pašalinama iš saugyklos. 
1.6. Organizacijos ir organizacij IT sistemos 
Egzistuoja daugyb organizacij. Jos tarpusavyje skiriasi veiklos sritimis, užimama 
rinkos dalimi, dydžiu, disponuojama informacija. Priklausomai nuo veiklos pobdžio 
organizacijos naudoja skirtingas IT (angl. Information Technologies) sistemas. Dažnaisiais 
naudojamos sistemos – tai buhalterines apskaitos programos (nepriklausomai nuo 
organizacijos pobdžio), sandlio apskaitos programos (didmenine prekyba užsiimanios 
mons), dokument valdymo sistemos (bankai, stambios korporacijos ir pan.).  Priklausomai 
nuo organizacijos dydžio (darbuotoj skaiiaus) skiriasi ir naudojamos sistemos (programos), 
pavyzdžiui, nedidelje organizacijoje naudojama daug paprastesn buhalterins apskaitos 
programa, nes ir pati organizacija teikia mažiau paslaug, todl jai nra tikslinga naudoti 
program	, skirt	 skaiiuoti didžiulius pinig srautus. 
Skirtingoms organizacijos reikia skirtingos apimties internetini sistem. Vienoms 
pakanka paprasiausios internetins svetains reprezentuoti save internete, kitiems reikia 
dideli portal su gausybe informacijos, pardavimo ir aptarnavimo sistemomis, autorizuotais 
puslapiais ir pan. 
1.6.1. Organizacij veiklos analiz 
Suskirstykime organizacijas  tipus. Pagal organizacijos disponuojamos informacijos 
kiek galima  išskirti tris grupes: 
• organizacijos, disponuojanios nedideliu kiekiu informacijos, 
• organizacijos, disponuojanios dideliu kiekiu informacijos, 
• organizacijos, disponuojanios labai dideliu kiekiu informacijos. 
Informacijos kiekis yra santykinis dalykas. Vieniems tai gali pasirodyti visai nedidelis, 
tuo tarpu kitiems – labai didelis duomen kiekis. Pat informacijos kiekio vertinim	 galima 
susieti su darbuotoj skaiiumi organizacijoje arba su teikiam paslaug kiekiu ar 
parduodam preki skaiiumi. Taiau reikt atsižvelgti  tai, kad pagal darbuotoj skaii lyg 
ir nedidel organizacija gali teikti daugyb paslaug ir atvirkšiai. 
Taip pat svarbu suskirstyti organizacijas  tipus ir pagal darbuotoj skaii, 
dalyvaujani informacijos valdyme (neskaitant valytoj, vairuotoj ir pan.). ia taip pat 
galima išskirti tris tipus: 
• nedideles organizacijos (iki 20 darbuotoj), 
• vidutinio dydžio organizacijos (nuo 20 iki 100), 
• didels organizacijos (daugiau nei 100). 
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Atitinkamai vertinus organizacijos dyd, galima sprsti, kokios internetins sistemos 
organizacijai reikia. Tai takoja, kokio sudtingumo ir kokias funkcijas turs turinio valdymo 
sistema bei kaip bus integruotos jau naudojamos informacins sistemos  turinio valdymo 
sistem	. 
1.6.2. Turinio valdymo sistemos integralumas 
Tarp turinio valdymo sistemos ir kit organizacijos informacini sistem bei verslo 
valdymo sistem yra ryšiai. Tokios sistemos gali bti: 
• dokument valdymo sistemos (angl. DMS – Documents Management System), 
• ryši su klientais valdymo sistemos (angl. CRM – Customer Relationship 
Management), 
• projekt valdymo sistemos (angl. PMS – Project  Management System), 
• e-komercijos sistemos (angl. E-commerce), 
• kitos specifins informacins sistemos. 
Išskirti aiškias ribas tarp ši sistem nra taip lengva. Kartais šios sistemos 
sujungiamos  vientis	 verslo valdymo sistem	 (angl. ECMS – Enterprise Content 
Management System) [2], kur pagrindas yra turinio valdymo sistema su papildomomis 
priemonmis, suteikianiomis galimyb valdyti vis	 organizacijoje figruojani	 informacij	. 
1.7. Turinio valdymo sistem apžvalga 
Internete galima rasti daugyb internetini svetaini, kuriose siloma, reklamuojama 
daugyb turinio valdymo sistem nuo pai paprasiausi iki sudtingiausi,  nuo nemokam 
(angl. Freeware) iki komercini (angl. Commercial), kainuojani didelius pinigus. Kai 
kurios pateikiamoms turinio valdymo sistemoms labiau tikt internetini sistem 
konstruktori (angl. Builder) pavadinimas. Nors išskirti rib	 tarp turinio valdymo sistemos ir 
konstruktoriaus gan sunku, nes tiek viena, tiek kita aprašo ir valdo informacijos pateikim	. 
Apžvelkime kelet	.  
1.7.1. Sistemos „Phpnuke“ analiz 
Tai PHP kalba ir MySQL duomen baze paremta sistema. Šioje sistemoje pagrindinis 
dmesys sutelkiamas  objektus-modulius, kurie ir sudaro sistem	. Kadangi ši sistema yra 
gana populiari, todl yra sukurta daug vairi papildom moduli (pried). Ji turi tai, ko reikia 
greitam prastos svetains krimui. Dar vienas jos bruožas yra temos – apvalkalai. Tai yra 
bendras svetains vaizdas. Instaliacijos metu pateikiami keli standartiniai apvalkalai, o iš 
interneto galima atsisisti papildomai. Ji tinka informacinei svetainei ir orientuota  
nekomercinio pobdžio svetaines. Neigiamai veikia bendras vis svetaini panašumas (nors 
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apvalkalai ir skiriasi). Sistemos konfigravimas atliekamas tiesiog naudojant naršykl, 
vartotojui nereikia joki programavimo ar HTML žini. Licencija nemokama. [9] 
1.7.2. Sistemos „ezPublish“ analiz 
Tai irgi PHP, MySQL, XML technologijomis paremta sistema. Taipogi labiau skirta 
plataus vartojimo svetainms kurti: yra vartotoj, dažnai užduodam klausim, naujien, 
balsavimo ir pan. galimybs. Nesudtingas svetains bendro vaizdo ir nauj moduli krimas 
bei pritaikymas. Sistemai pagreitinti naudojama  priešatmintin (angl. Cache), kuri paspartina 
mažai kintani puslapi pateikim	. Kartu pateikiami vairs moduliai ir administracinis j 
valdymas dar labiau palengvina darb	. Ji taipogi labiau tinka kurti tam tikro profilio 
svetainms (kaip ir phpNuke). Licencija  nemokama (GPL). [8] 
1.7.3. Sistemos „Binarycloud“ analiz 
Tai yra atvirojo kodo turinio valdymo sistema. Joje kiek naujas požiris  svetains 
pradin paruošim	 ir struktr	. Sistemos pradin konfigracija, puslapiai, struktra laikoma 
XML formato bylose, kas leidžia nesunkiai keisti pradinius sistemos parametrus. 
Ši sistema sudaryta iš vairi moduli: centralizuotas klaid apdorojimas, šablonai, 
sesijos, užklausos kintamieji, bendra duomen bazi s	saja. Yra vairios klass-
konstruktoriai. Jais galima bendrai atvaizduoti vairius komponentus. Byloje aprašomi 
duomen masyvai, o iš j konstruktoriais sukuriami programiniai kodai. Tuomet užtenka tik 
aprašinti turimus elementus, o vaizdavimu užsiima specializuotos klass. Taipogi galimas 
automatinis vartotojo vedam duomen teisingumo tikrinimas. 
Dar viena sistemos  dali yra esybs (angl. Entities). Iš anksto esybmis yra aprašomi 
vairs duomenys (pvz., elektroninio pašto adresas, vardas, pavard, telefonas ir pan.), kuri 
šaltinis nra tiksliai žinomas. Šios esybs gali bti vienu metu paimamos iš duomen bazs, 
kitu metu – iš XML bylos. Taipogi apibržiamos vartotoj teiss (rols) šioms esybms: ar 
galima j	 skaityti, keisti. Licencija nemokama. [7] 
1.7.4. Sistemos „Zope“ analiz 
Tai yra Python kalba parašytas program (angl. Application) serveris (programin 
ranga). Palaiko HTTP, FTP ir kitus protokolus. Tai naujos kartos interneto svetaini krimo 
ir priežiros programin ranga, tinkama tiek sudtingiems, tiek paprastiems darbams. Visi 
duomenys saugomi specialioje objektinje duomen bazje, nors galima ryšys ir su reliacine. 
Ši sistema sudaryta iš objekt. Visi duomenys laikomi objektuose. Pai	 sistem	 valdo 
naršykl. Sistemoje yra gerai realizuota vartotoj prieiga, j teiss, puslapi apsauga. 
Privalumas yra tai, jog galima paskirstyti darbus vartotojams – pvz., viena vartotoj grup 
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gali keisti vien	 dal svetains, kita – kit	. Apsaug	 galima vykdyti kiekviename lygmenyje.  
Taipogi yra galingas priešatmintins modulis – galima nurodyti, kad visus objektus 
saugotu priešatmintinje ar tik tam tikrus. Priešatmintinje galima saugoti ne tik puslapius, bet 
ir puslapio tam tikras vietas, pavyzdžiui, kas nedaug kinta. Galima automatiškai vykdyti ir 
indeksacij	 per tekst	, metainformacij	, tai leidžia naudotis integruota paieškos sistema. 
Šioje sistemoje stipriai išvystytas paveldimumas – žemesni puslapiai gali gauti 
aukštesni puslapi duomenis. Jei esamame lygmenyje reikiamos informacijos (objekt) nra, 
tada sistema automatiškai peržvelgia aukštesn lygmen, jei nra – dar aukštesn. Tokiu bdu, 
pavyzdžiui, tam tikrame lygmenyje apibržus prijimo teises, jos galios ir visiems žemiau 
esantiems objektams. Viena unikalesni naujovi ia yra objekt keitimo istorija. T.y. visi 
pakeitimai yra saugomi ir norint objekt	 galima atstatyti  bet kuri	 ankstesn bsen	. 
Sistemoje naudojama keletas technologij puslapiams kurti. Puslapi išvaizdai 
aprašyti galima naudoti integruot	 DTML kalb	, kurioje galima terpti užklausas  papildom	 
kod	. Papildomas programinis kodas gali bti parašytas vidine skripto kalba arba išoriniais 
skriptais – Python kalba. Nesunkiai realizuojami s	ryšiai su išorinmis reliacinmis bazmis.  
Dl savo galimybi gausos ši sistema yra gana sudtinga. Bet kiek ilgiau padirbjus 
prie jos, prantama. Internete yra prikurta vairi nauj moduli, kurie dar labiau palengvina 
sistem krim	. Zope pagrindu yra kuriamos turinio valdymo sistemos. Viena j – CMF 
(angl. Content Management Framework). Jos yra skirtos naujien, dokument publikavimui. 

ia yra ir supaprastintos vartotoj teiss, registravimasis, dokument rašymas, j 
publikavimas. Yra vairios darb sekos – dokumento „kelias“ nuo rašymo iki pateikimo 
internete. Licencija nemokama. [5] 
1.7.5. Sistemos „I-manager“ analiz 
Sistema susideda iš puslapio sandaros, jo skyri krimo, redagavimo ir šalinimo 
posistemi bei straipsni krimo, redagavimo, iliustravimo piešiniais ir šalinimo posistemi. 
Darbas „I-manager“ analogiškas darbui biuro programa.  
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Straipsnis – tai kuriamas failas, skyrius – direktorija, kaupianti kelet	 fail. Galite 
sukurti nauj	 fail	 (straipsn), j pavadinti, rašyti  j norim	 informacij	, iliustruoti piešiniu ir 
priskirti j direktorijai (skyriui). Jei nra direktorijos (skyriaus), galite j	 tai pat susikurti 
skyri redagavimo posisteme. Sistema atspindi vis	 interneto svetains, sudarytos iš skyri, 
struktr	. Naudojantis ja, galima redaguoti skyrius, kurti naujus, panaikinti nereikalingus. 
 
6 pav. I-manager sistemos sukuriamos internetins svetains struktra 
 
„I-manager“ sistema gali bti pritaikyta iš karto 5 kalboms: galima kurti skyrius iš 
karto keliomis kalbomis: lietuvi, angl, vokiei, rus, lenk ir ispan. Klient pageidavimu, 
sistema gali bti pritaikyta ir kitoms kalboms.  
Naudojantis piešini tvarkymo posisteme,  straipsnius ir tiesiai  skyrius iš 
kompiuterio disko galima kelti piešinius. Tai labai patogu ir naudinga, nes kiekvienas 
šiuolaikinis interneto projektas turi gausyb iliustracij: piešini, nuotrauk, grafini schem. 
Patikimas šioje sistemoje informacijos saugumas. Tvarkyti duomenis „I-manager“ sistema 
gali tik užregistruoti vartotojai, kurie gali turti skirtingas duomen tvarkymo teises. Pvz., 
vienai grupei vartotoj galima leisti kurti ir redaguoti straipsnius. Kitai grupei – duoti teis 
redaguoti, kurti ar panaikinti skyrius. Licencija mokama. [6] 
1.8. Turinio valdymo sistem analizs išvados 
Atlikus turinio valdymo sistem analize galima daryti tokias išvadas: 
• universaliose turinio valdymo sistemose visiškai nra vertinamos 
organizacins struktros, o pateikiami naudojimui atskiri moduliai dažniausiai 
net tarpusavyje neturintys nieko bendro, 
• turinio valdymo sistemose nra priemoni, leidžiani integruotis turinio 
valdymo sistemai  jau organizacijos naudojamas informacijos valdymo 
sistemas bei verslo valdymo sistemas. 
Interneto projektas 
Skyrius 1 Skyrius 2 Skyrius N 
Sraipsnis 1 Straipsnis 2 Straipsnis N 
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2. Teorin dalis 
Teorin dalyje pateiktas trivialios turinio valdymo sistemos modelis. Atsižvelgiant  
organizacij tipus, pateiktas organizacijos portalo turinio valdymo sistemos modelis, tinkantis  
konkreiai organizacijai. Aptarta kokiomis funkcijomis papildomas trivialus modelis, kad 
gautas organizacijos portalo turinio valdymo sistemos modelis atitikt organizacijos 
poreikius. 
2.1. Trivialus turinio valdymo sistemos modelis 
Triviali turinio valdymo sistema – tai minimali turinio valdymo sistema, susidedanti iš 
trij primityvi moduli, reikaling užtikrinti btinas turinio valdymo sistemos funkcijas. 
Pagrindins turinio valdymo sistemos funkcijos: 
• informacijos krj valdymas, 
• informacijos talpinimas saugykloje, 
• internetins sistemos struktros sudarymas. 
Atitinkamai triviali turinio valdymo sistema sudaryta iš ši moduli: 
• naudotoj valdymo modulio, 
• informacijos valdymo modulio, 
• internetins sistemos struktros valdymo modulio. 
 
7 pav. Trivialios turinio valdymo sistemos schema 
2.1.1. Naudotoj valdymo modulis 
Naudotoj valdymo modulio paskirtis turinio valdymo sistemoje yra užtikrinti prieig	 
prie turinio valdymo sistemos priemoni, reikaling informacijai kurti ir talpinti turinio 
valdymo sistemoje. Trivialios turinio valdymo sistemos naudotoj modulio funkcijos: 
• kurti naudotojus, redaguoti j informacij	, 
• suteikti prieigas prie turinio valdymo sistemos priemoni. 







vartojas su visomis galimomis teismis. Pasitaiko sistem, kai bna  „sita“ keletas vartotoj 
su skirtingomis teismis, jie atlieka skirtingas roles turinio valdymo sistemoje. Pavyzdžiui, jei 
turime turinio valdymo sistema, kurioje tvarkoma informacija apie produktus ir rašomos 
naujienos, tai pagal š variant	 reikt turti du naudotojus, iš kuri vienas prisijungs galt 
tvarkyti produkt informacij	, bet negalt kurti naujien ir atvirkšiai. 
Šiame darbe silomas trivialios turinio valdimo sistemos modelis yra „protingesnis“. 
Jis lengvai valdo vartotojus bei skirsto jiems roles sistemoje. Taip galima užtikrinti 
informacijos sukrimo personališkum	, t.y. tai yra galima fiksuoti visus naudotoj veiksmus: 
kas sukr informacinius rašus, kas juos redagavo ar publikavo. 
 
8 pav. Naudotoj valdymo modulio panaudojimo atvejis 
2.1.2. Informacijos valdymo modulis 
Pagrindinis turinio valdymo sistemos modulis. Jo paskirtis – informacijos talpinimas 
saugykloje. Informacijos talpinimas gali bti atliekamas vairiai. Turinio valdymo sistema gali 
turti skirtingas vedimo formas skirtingo pobdžio (tipo) informacijai. Naudojamos vedimo  
formos automatiškai apsprst turinio atvaizdavimo šablon	. Trivialiame turinio valdymo 
sistemos modelyje siloma apsiriboti tiesioginiu internetines sistemos puslapi krimu, 
naudojantis turinio valdymo sistemos informacijos redaktoriumi, užtikrinaniu princip	 
WYSIWYG (angl. What You See Is What You Get). Šiuo bdu kuriant informacij	 naudojama 
viena ir ta pati forma skirtingo pobdžio informacijai patalpinti sistemos saugykloje, be to ji 
lanksiau leidžia realizuoti informacijos šablonus, teksto stilius ir pan. 
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Taigi informacijos valdymo modulio funkcijos trivialioje turinio valdymo sistemoje 
yra šios: 
• informacijos krimas, 
• informacijos atvaizdavimo šablono parinkimas, 
• informacijos talpinimas saugykloje. 
 
9 pav. Informacijos valdymo modulio panaudojimo atvejis 
2.1.3. Internetins sistemos struktros valdymo modulis 
Kadangi internetins sistemos struktra yra realizuojama medžio principu. Tai 
trivialioje turinio valdymo sistemoje gerai realizuoti med, kur kiekviena šaka bt nuoroda  
internetins sistemos puslapio informacijos redaktori. Prie jau esamo internetins sistemos 
medžio pridedant naujas šakas lengvai formuojame internetins sistemos struktr	. Be to, 
pirmuosius medžio lygius galima internetinje sistemoje atvaizduoti meniu punktais. 
Dažnai nepakanka informacijos grupavime panaudoti medžio, o internetinje 
sistemoje išskiriamas „antras“ meniu, skaidantis informacij	 bei internetin sistem	  
modulius pagal vaizduojamos informacijos pobd. Tam tikslui tikslinga leisti formuoti kelet	 
medži, kur  medži loginiai pavadinimai sudaryt „antr	“ meniu. 
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Trivialios turinio valdymo sistemos internetins sistemos struktros modulio 
funkcijos: 
• internetins sistemos moduli krimas, 
• modulio puslapi medžio sudarymas. 
 
10 pav. Struktros valdymo modulio panaudojimo atvejis 
2.2. Informaciniai objektai turinio valdymo sistemoje 
Informacinis objektas – tai tam tikro pobdžio informacija aprašytas, nusakytas, 
apibdintas objektas. Organizacijos veikloje dažnai pasitaikantys informaciniai objektai – tai 
produktas, paslauga, projektas, naujiena, pranešimas spaudai, dokumentas ir pan. Skirtingo 
profilio organizacijos (užsiimanios skirtinga veikla ar dirbanios skirtingose rinkos 
segmentuose) operuoja skirtingais informaciniais objektais. 
Trivialioje turinio valdymo sistemoje atsisakme informacini objekt panaudojimo. 
Kadangi triviali turinio valdymo sistema skirta valdyti pakankamai nesudting	 internetin 
sistema (internetin svetain), nebuvo poreikio sunkinti situacijos, taiau nordami realizuoti 
sudtingos internetins sistemos (portalo) turinio valdym	 mes neišsiversime be informacini 
objekt. Naudojant informacinius objektus didelio kiekio ir pobdžio informacijos valdyme, 
išryškja j privalumai, kurie nepasireikšt mažos internetins sistemos valdyme, greiiau 
bt tik našta. 
Informacini objekt panaudojimo dideliose sistemose privalumai: 
• užtikrina organizacijos pareig tikslesn panaudojim	 informacijos krime bei 
saugojime, 
• lengvesnis informacijos valdymas: talpinimas saugykloje, versijavimas, archyvavimas, 
šalinimas, 
• lengvai valdomas informacijos gyvavimo ciklas. 
Palyginti su tiesioginiu puslapi valdymu, kur, pavyzdžiui, norint modifikuoti   
produkto informacij	, reikia redaguoti visus puslapius, kur jis pateikiamas, naudojant 
informacinius objektus užtenka redaguoti vienoje vietoje. Kadangi mažos apimties sistemose 
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informacijos atnaujinimas vykdomas retai bei jos kiekiai nedideli, tai santykinai lyginant 
laikus sugaištus tiek vienu, tiek kitu atvejais, jie bt identiški. Todl didelse sistemose 
patogu naudoti informacinius objektus, o mažose – tiesiogin puslapi krim	. 
2.2.1. Puslapi sudarymas iš informacini objekt 
Informaciniai objektai puslapiuose atvaizduojami naudojant tam tikrus šablonus, 
nustatytus turinio valdymo sistemoje bei atitinkanius bendr	 kuriamos internetins sistemos 
dizaino elementus ir vaizdavimo politik	. Puslapius iš informacini objekt galima sudaryti 
keliais bdais: 
• vienas informacinis objektas atvaizduojamas  vien	 puslap, 
• keli informaciniai objektai atvaizduojami  vien	 puslap, 
• tik dalis informacinio objekto (grupuojant informacinio objekto esybes pagal prasm) 
atvaizduojamas viename puslapyje arba, kitaip tariant, vienas informacinis objektas 
atvaizduojamas keliose puslapiuose. 
Pavyzdžiui, produktas kaip vienas informacinis objektas gali bti atvaizduotas 
viename puslapyje, taip pat keli produktai sutalpinti  vien	 puslap gali informatyviai 
atvaizduoti produkt grup, šiuo atveju išeit, kad vienas informacinis objektas – produkt 
grup atvaizduojamas  viena puslap, o informacinis objektas – produktas  kaip keli 
informaciniai objektai viename puslapyje. Tarkim turint detal produkto aprašym	 netikslinga 
j pavaizduoti viename puslapyje, geriau keliuose, tada gausime, kad vienas informacinis 
objektas atvaizduojamas keliuose puslapiuose. 
2.2.2. Informacini objekt integracija iš kit informacijos valdymo sistem 
Paprastai organizacijos naudoja ne vien	 informacijos valdymo sistem	. Tokios 
sistemos gali bti dokument valdymo sistemos, klient valdymo sistemos, apskaitos 
sistemos, sandlio sistemos ir kitos. Kadangi visos šios sistemos operuoja informaciniais 
objektais arba galima juos išskirti iš ši sistem, siekiant sumažinti informacijos dubliavim	 
ar siekiant sumažinti darb apimtis (nesuvedins tuos paius duomenis kelis kartus) tikslinga 
sinchronizuoti, importuoti, ar kaip kitaip paimti duomenis iš ši sistem. Taip integruotos 
sistemos teikia šiuos privalumus: 
• mažina informacijos dubliavim	, 
• mažina darb apimtis, 
• suteikia savalaiki informacijos atnaujinim	. 
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2.3. Organizacijos struktra turinio valdymo sistemoje 
Ne visada turinio valdymo sistemoje užtenka turti paprast	 naudotoj valdymo 
sistem	, aprašyt	 trivialioje turinio valdymo sistemoje. Kai organizacijoje informacijos 
krime ir pateikime dirba daug žmoni ir jie atlieka skirtingas roles bei yra atsakingi už 
skirtingas sritis, tikslinga naudotoj valdymo modul išplsti organizacine struktra. Kadangi 
stambios organizacijos darbuotoj valdymui naudojama hierarchin struktra, tikslinga 
analogišk	 turti ir turinio valdymo sistemoje. Bet dalis funkcij ir pareig organizacijos 
veiklose kartojasi vienodo lygio hierarchijos sluoksniuose. Šiuo atveju tikslinga dar turti 
funkcin organizacijos struktr	. 
Didel svarb	 turinio valdyme užima nepertraukiamas informacini objekt krimas 
bei kontrol bet kaip tai užtikrinti, kai egzistuoja neišvengiama darbuotoj kaita bei tokie 
socialiniai faktoriai, kaip darbuotoj išjimas atostog ir pan. Taigi reikalinga užtikrinti 
naudotoj kait	 bei išlaikyti informacini objekt krimo istorij	. 
2.3.1. Rols naudotoj modulyje 
Didelse sistemose, kur naudotoj skaiius viršija kelt	 dešimi tikslinga operuoti ne 
naudotojais, bet j rolmis. Rol – tai atitikmuo naudotojui, tik prapleia jo informacij	. 
Vietoj to, kad sistemoje bt naudotojo vardas ir pavard, šalia dar pridedamos jo pareigos 
pavadinimas – rol. Tai glaudžiai susij su hierarchine organizacijos struktra. Naudojant tok 
model lengvai realizuojami tokie organizaciniai dalykai kaip: 
• vienas žmogus keliose pareigose, 
• pareig pavadavimas, 
• kadr kaita organizacijoje, 
• darb ir informacijos permimas. 
2.3.2. Hierarchin organizacijos struktra naudotoj valdymo modulyje  
Realizuojant naudotoj sistemas su dideliu naudotoj skaiiumi bei naudojant roles, 
patogu susidlioti reali	 hierarchin  organizacijos struktr	. Tada aiškiai patyti, kaip realios 
organizacijos pareigos atitinka sukurtas sistemos roles, kaip organizacijos darbuotojai atitinka 
sistemos naudotojus. Dažnai roli pavadinimai yra tokie pat, kaip ir realios darbuotoj 
pareigos. Pavyzdžiui, Finans departamento vyr. apskaitinink Janina Petraitien, sistemoje 
atitiks naudotoj	 „Janin	 Petraitien (vyr. apskaitinink / Finans departamentas)“. 
Atvaizduojant hierarchin organizacijos struktr	 lengva panaudoti med, kur žemiausio lygio 
šakos yra rols su vardu ir pavarde, o aukštesniuose lygiuose vaizduojami organizacijos 
departamentai, skyriai, filialai, bstins ir pan.  
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2.3.3. Funkcin organizacijos struktra naudotoj valdymo modulyje 
Hierarchin organizacijos struktra suteikia daugiau informatyvumo apie sistemos 
naudotojus, taiau realiai siekiant kuo paprasiau ir patogiau gyvendinti sistemos  funkcijas 
tikslinga susikurti funkcines organizacijos grupes. Pavyzdžiui, informacinis objektas 
reikalauja, kad prieš publikuojant j turi peržirti vis departament direktoriai. Priskirti po 
vien	 vadov	 nepatogu, o priskirti visus organizacinius padalinius taip pat netikslinga. Šioje 
situacijoje labai padeda funkcins organizacijos grups. Jos paprastai organizacijos veikloje 
bna nusistovjusios, taigi tikslinga jas susikurti ir naudotoj modulyje. 
Funkcins organizacijos grups - tarsi skersiniai hierarchins organizacines struktros 
pjviai. Taip pat funkcines grupes galima papildyti ir pavienmis rolmis ar kitais elementais 
iš hierarchins organizacijos struktros. Tai sudaromas lankstus naudotoj panaudojimas 
sistemoje. 
2.4. Organizacijos procesai turinio valdymo sistemoje 
Mažose organizacijose paprastai nesunku kontroliuoti darbuotoj užduotis bei priimti 
sprendimus. Taiau tai darosi vis sudtingiau stambi organizacij vadovams ar atsakingiems 
asmenims. Tokiose organizacijose operuojama skirtingais informaciniais objektais, j 
gyvavimo ciklai yra sudtingi. Ruošimo eigoje jie pereina skirtingas bsenas, pereina per 
daugelio naudotoj rankas. Ir visi šie veiksmai: informacini objekt ruošimas, redagavimas, 
tvirtinimas ir pan. – organizacijoje sudaro proces	. Procesai, nusistovj organizacijos viduje, 
panaudojus proces konstruktori  priemones, turi bti perkelti  turinio valdymo sistem	. 
2.4.1. Roles ir  informacini objekt bsenos 
Informaciniai objektai be to, kad teikia informacij	 savo gyvavimo cikle, pereina 
vairias stadijas ir bna tam tikrose jiems bdingose bsenose. Atitinkamai informacinio 
objekto gyvavime prie jo egzistencijos prisideda sistemos naudotojai, j rols. Tarkime, 
kuriant dokument	, kol jis bna publikuojamas, pereina rengimo, redagavimo, vizavimo bei 
tvirtinimo bsenas. Atitinkamai dokumento gyvavimo procese dalyvauja rengjai 
(sekretors), vizuotojai (viršininkai) ir pan. Panaudojus tok model kiekvienam 
informaciniam objektui galima nesunkiai sukontroliuoti informacijos srautus. Siekiant dar 
didesnio efektyvumo ir lankstumo (procesai organizacijose laikui bgant keiiasi, adaptuojasi, 
nusistovi kiti) tikslinga panaudoti proces konstruktorius. 
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2.4.2. Proces konstruktorius 
Siekiant turti lanksi	 turinio valdymo sistem	, informacini objekt krimo 
procesams valdyti tikslinga turti proces konstruktorius. Proces konstruktorius turi 
gyvendinti šias funkcijas: 
• informacinio objekto informacini lauk krimo funkcij	, 
• informacinio objekto bsen nustatymo funkcij	, 
• naudotoj roli susiejimo su informacinio objekto bsenomis funkcij	, 
• informacinio objekto gyvavimo ciklo (sek) nustatymo funkcij	. 
 
11 pav. Proces konstruktoriaus panaudojimo atvejis 
Naudojant proces konstruktorius galima tiksliai atkartoti realius organizacijos 
procesus turinio valdymo sistemoje. 
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2.5. Organizacijos turinio valdymo sistemos modelis 
trauk  trivialios turinio valdymo sistemos model organizacijos struktros realizacij	 
bei realizav organizacijose veikianius informacijos tvarkymo procesus, gauname tikr	 
organizacijos internetins sistemos turinio valdymo sistemos model. 
 
12 pav. Turinio valdymo sistemos schema 
Kiek tiksliai atkartoti organizacijos procesus bei struktr	 turinio valdymo sistemoje, 
priklauso nuo norimo pasiekti efektyvumo valdant organizacijos internetin sistem	. Kartais 
gal netikslinga gyvendinti sudtingus organizacijos procesus norint pavaizduoti informacij	, 
kuri keiiasi retai ir nra tokia aktuali, kartais verta praleisti toki proces gyvendinim	. 
Taigi pirmiausia reikt žinoti, kokio tikslo siekiama, ir atitinkamai pagal tai konstruoti 
organizacijos  portalo turinio valdymo sistem	, atsižvelgiant  jos struktr	 ir procesus. 
2.6. Turinio valdymo sistem vertinimo metodika 
Turinio valdymo sistemas galima vertinti pagal tai, kokios funkcijos jose 
gyvendintos, galima vertinti sistem dizain	  ir pan. Bet mums aktualus yra sistemos 
efektyvumo parametras. Sistemos efektyvum	 galima pamatuoti laiku, sugaištu naudotoj 
dirbant su sistema. Kitaip tariant, reikia žinoti, kiek su sistema turi dirbti naudotoj ir kiek 
laiko jie turi sugaišti, atlikdami vienokias ar kitokias užduotis. 
Prie skirting turinio valdymo sistem dirba nevienodas naudotoj skaiius, bei jie 
sugaišta skirtingus laiko kiekius atlikdami vienokias ar kitokias užduotis, pasinaudodami 
turinio valdymo sistem teikiamomis funkcijomis. Taigi norint sužinoti, kiek laiko iš viso 




















      (1)  

ia tu – bendras naudotoj sugaištas laikas užduoiai vykdyti, t – naudotojo sugaištas 
laikas užduoties daliai vykdyti (visai užduoiai, kai N=1), N – naudotoj skaiius. 
Kadangi tas paias užduotis atlieka skirtingos naudotoj grups, tai vidutinis laikas, 














      (2)  

ia tuvid  - laikas, vidutiniškai sugaištas užduoiai atlikti, tu – grups naudotoj laikas, 
sugaištas užduoiai atlikti, N – grupi skaiius. 
Atliekamos užduotys sistemoje lygiagreios arba dalinai lygiagreios, arba yra visiškai 
nelygiagreios. vertinant resurs panaudojim	 (kiek laiko sugaiš naudotojai atlikdami tam 
tikras užduotis) tikslinga pervesti  vien	 mat	, nes tokio pobdžio užduoi trij naudotoj, 
dirbusi po dvi valandas, atliktas darbo kiekis gali bti nelygus dviej naudotoj, dirbusi po 
tris valandas, atlikto darbo kiekiui. Taigi toks matas, prognozuojant naudotoj darb 
vykdymo laikus, turt bti laikas (sekundes, valandos, dienos ir pan.), sugaištas vieno 
žmogaus. O kai užduoti atliekama ne vieno žmogaus, tai laikas turt bti dalinamas 







T =       (3)  

ia Tgrup. – prognozuojamas laikas, kuri sugaiš grup naudotoj, Tvien. – 
prognozuojamas laikas, kur sugaiš vienas naudotojas, - proporcingumo koeficientas, 
parenkamas priklausomai nuo lygiagretumo laipsnio. Koeficientas yra didesnis ar lygus 
vienetui, bet mažesnis ar lygus naudotoj skaiiui, priskirt prie to darbo. 
N≤≤ κ1       (4)  

ia - proporcingumo koeficientas, N – naudotoj skaiius. 
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3. Eksperimentin dalis 
Teoriškai sudaryt	 organizacijos portalo turinio valdymo sistemos modul 
eksperimentiškai patikrinome analizuodami realiai sukurt	 turinio valdymo sistem	 ir diegt	 
konkreiose organizacijoje. Nagrinjome „Dvarioni keramika“ portalo 
(http://www.keramika.lt) turinio valdymo sistem	. 
3.1. „Dvarioni keramikos“ portalas 
Portalas sukurtas reprezentuoti mon plaiajai visuomenei, pateikiant informacij	 apie 
mons gaminamus produktus bei aprašant teikiamas paslaugas, taip pat interaktyviai 
bendrauti su potencialiais ir esamais klientais. 
3.1.1. Portalo funkcin analiz 
Portale gyvendintos funkcijos: 
• bendros informacijos apie mon pateikimas, 
• produkt bei paslaug katalogas, 
• patalpos dizaino modeliavimo priemon, 
• elektronins komercijos modulis, 
• naujien, skelbim bei prekybos akcij publikavimas. 
3.1.2. Turinio valdymo sistemos moduliai 
Turinio valdymo sistemoje gyvendinti moduliai: 
• naudotoj modulis, 
• naujien, skelbim bei prekybos akcij modulis, 
• produkt modulis, 
• statini puslapi krimo puslapis, 
• e-komercijos modulis, 
• s	sajos su sandlio apskaitos programa SKALA modulis.  
3.2. Atlikti eksperimentai 
Eksperimentiškai ištirtas pasilyto organizacijos portalo turinio valdymo sistemos 
modelio efektyvumas lyginant su trivialia turinio valdymo sistema. Atlikti trys eksperimentai: 
pirmas - tai informacini objekt krimo ir paprast puslapi krimo efektyvumo vertinimas, 
antras tai informacini objekt importavimo, iš kit organizacijos informacini sistem ir 
paprast puslapi krimo efektyvumo vertinimas, treias – tai organizacijos struktros 
panaudojimo efektyvumo tyrimas. 
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3.2.1. Informacini objekt krimo ir puslapi krimo efektyvumo vertinimas 
Eksperimento tikslas: palyginti laikus, sugaištamus informacijos turiniui sukurti, 
panaudojus informacini objekt krimo metodik	, organizacijos turinio valdymo sistemoje 
bei panaudojus paprast puslapi krimo metodik	 trivialioje turinio valdymo sistemoje. 
 
 
13 pav. Paprasta HTML forma 
 
Eksperimento aprašymas: informacini objekt krimui naudojama priemon  - 
paprasta HTML forma, paprasto internetinio puslapio krimo priemon – sudtinga HTML 
forma, leidžianti gyvendinti redaktoriaus funkcionalum	 WYSIWYG. Šios dvi priemons yra 
realizuotos minto portalo turinio valdymo sistemoje. Pirmoji – informacijai apie produkt	  
duomen saugykl	 suvesti, o antroji – statiniams, mažai kintantiems puslapiams kurti, bet 
eksperimento atveju j	 skmingai galima panaudoti mums reikiamu tikslu. 
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Siekiamas rezultatas tiek vienu, tiek kitu bdu sukurti identiškus portalo puslapius. 
Eksperimento metu išmatavome laikus, sugaištus vartotojo tokio puslapio sukrimui vienu ir 
kitu bdu. 
 
14 pav. Sudtinga HTML forma 
 
Eksperimento eiga: 
1. puslapiai kuriami panaudojus „HTML forma“, 
2. matuojamas sugaištas laikas vienam puslapiui sukurti 
3. puslapis kuriamas panaudojus „HTML teksto redaktori“, 
4. matuojamas sugaištas  laikas vienam puslapiui sukurti. 
Eksperiment	 atlieka trys žmons, kiekvienam reikia suskurti po penkis puslapius 




1 lentel. Puslapiui sukurti sugaišti laikai 
„HTML forma“ „HTML teksto redaktorius“ Pj \ ti t1, min. t2, min. t3, min. tpvid., min. t1, min. t2, min. t3, min. tpvid., min. 
P1 5 5 7 5,7 10 12 9 10,3 
P2 6 7 10 6,7 15 13 11 13 
P3 7 6 8 7 17 15 15 15,7 
P4 6 7 7 6,7 10 14 13 12,3 
P5 6 5 8 6,3 12 11 12 11,7 
tnvid., min. 6 6 8 6,7 12,8 13 12 12,6 
 

ia Pj – puslapis, ti – naudotojo sugaištas laikas puslapiui sukurti, tpvid. – naudotoj 
vidutiniškai sugaištas laikas puslapiui sukurti, tnvid. – naudotojo vidutiniškai sugaištas laikas 
puslapiui sukurti. 
2 lentel. Vidutiniškai sugaišti laikai puslapiui sukurti 
 „HTML forma“ „HTML teksto redaktorius“ Santykis Efektyvumas, % 
tvid., min 6,7 12,6 1,89 89 
 

ia tvid. – laikas vidutiniškai sugaištas puslapiui sukurti. 
Grafiškai vidutiniškai sugaišt	 laik	 galima pavaizduoti stulpeline diagrama: 










HTML forma HTML teksto redaktorius
 
15 pav. Vidutiniškai sugaištas laikas puslapiui sukurti 
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Atliekant eksperiment	 pastebta tendencija, kad naudotojai skirtingomis priemonmis 
dirba nevienodai efektyviai. Kaip matyti iš žemiau pateiktos diagramos, treias naudotojas 
liausiai dirba su paprasta HTML forma, taiau naudodamas sudting	 HTML form	 dirba 
spariausiai iš vis. 









Naudotojas 1 Naudotojas 2 Naudotojas 3
tvid., min
HTML forma HTMLteksto redaktorius
 
16 pav. Naudotoj vidutiniškai sugaišti laikai kuriant puslap 
3.2.2. Informacini objekt krimo importuojant ir puslapi krimo 
efektyvumo vertinimas 
Eksperimento tikslas: palyginti laikus, sugaištamus informacijos turiniui sukurti, 
panaudojus informacini objekt importavim	, iš kit organizacijos naudojam informacini 
sistem, bei panaudojus paprast puslapi krimo metodik	 trivialioje turinio valdymo 
sistemoje. 
Eksperimento aprašymas: informacini objekt importavimui naudojama priemon, 
sujungianti organizacijos turinio valdymo sistem	 su sandlio programa SKALA, paprasto 
internetinio puslapio krimui naudosime priemon kaip ir ankstesniame eksperimente – 
sudting	 HTML form	, leidžiani	 gyvendinti redaktoriaus funkcionalum	 WYSIWYG. 
Šios dvi priemons yra realizuotos minto portalo turinio valdymo sistemoje. Pirmoji -  
produktams  duomen saugykl	 importuoti, o antroji – statiniams, mažai kintantiems 
puslapiams kurti, bet eksperimento atveju j	 skmingai galima panaudoti mums reikiamu 
tikslu. 
Siekiamas rezultatas tiek vienu, tiek kitu bdu sukurti identiškus portalo puslapius. 
Eksperimento metu išmatavome laikus, sugaištus vartotojo tokio puslapio sukrimui vienu ir 
kitu bdu. 
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Eksperimento eiga: puslapiams sukurti informacij	 importuojame iš SKALA duomen 
bazs bei papildomai atliekam duomen redagavim	 bei papildym	 (minimalus pataisymai). 
Duomenys apie krim	 sudtinga HTML forma paimami iš pirmo eksperimento. 
Eksperimento rezultatai: 
3 lentel. Vidutiniškai sugaišti laikai panaudojant duomen importavim 






tvid., min. 1,8 
 

ia Pj – puslapis, tpvid. – naudotojo vidutiniškai sugaištas laikas puslapiui sukurti, tvid. –
vidutiniškai sugaištas laikas puslapiui sukurti. 
4 lentel. Vidutiniškai sugaišti laikai puslapiui sukurti 
 „HTML forma“ „HTML teksto redaktorius“ Santykis Efektyvumas, % 
tvid., min. 1,8 12,6 7 600 
 

ia tvid. – laikas vidutiniškai sugaištas puslapiui sukurti. 
Kaip matyti iš rezultat, panaudojant importavim	 darbo efektyvumas išauga kelet	 
kart. Padidinus informacijos kiek, kur reikia pavaizduoti portalo puslapyje, sudtinga 
HTML forma kuriamo puslapio krimo laikas dar labiau išauga, ko nepasakysi importavimo 
atveju, jis beveik pastovus, taigi efektyvumas dar didesnis. Grafiškai vidutiniškai sugaišt	 
laik	 galima pavaizduoti stulpeline diagrama: 










Importavimas HTML teksto redaktorius
 
17 pav. Vidutiniškai sugaištas laikas puslapiui sukurti 
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3.2.3. Organizacijos struktros panaudojimo efektyvumo tyrimas 
Eksperimento tikslas: ištirti organizacijos struktros panaudojimo efektyvum	 
organizacijos portalo turinio valdymo sistemos naudotoj modulyje, lygint su trivialios turinio 
valdymo sistemos naudotoj moduliu. 
Eksperimento aprašymas: naudojant organizacijos struktr	 turinio valdymo sistemoje 
sudaromos hierarchins bei funkcins vartotoj grups. Informacijos krime dalyvauja ne 
vienas naudotojas, taigi darbams paskirstyti bei proces konstruktori panaudojime reikia 
parinkti vartotojus (grupes) tam tikroms užduotims atlikti. Galimas parametras darbo 
efektyvumui matuoti sudarant ir skirstant užduotis – veiksm skaiius, kur reikia atlikti, 
norint priskirti visus reikiamus vartotojus. 
5 lentel. Naudotoj grupi priklausomyb nuo naudotoj skaiiaus 
Naudotoj skaiius, vnt. 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 
Naudotoj Grupi skaiius, vnt. 2-3 3-5 5-7 7-9 9-11 
 
Eksperimento eiga: kuriami organizaciniai procesai, kuriems reikia priskirti 
naudotojus, fiksuojama, kiek reikia atlikti veiksm, norint suformuoti atitinkam	 naudotoj 
komand	 procesui ar užduoiai atlikti. Vienas veiksmas – tai seka smulki veiksm, kol 
naudotojas ar naudotoj grup, pasirenkama iš s	rašo, atsiduria užduoties ar proceso krimo 
formoje. 
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Eksperimento rezultatai: pateikiamas grafikas, kuriame matome, kaip priklauso 
veiksm skaiius nuo sistemos naudotoj skaiiaus naudojant vien naudotojus, trivialios 
turinio valdymo sistemos atveju bei priklausomybe nuo naudotoj grupi naudojant 
organizacijos turinio valdymo sistem	. 
























Nenaudojant org. struktros Naudojant org. struktr
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Išvados 
1. Teorinje dalyje suformuluotas organizacijos portalo turinio valdymo sistemos 
modelis, atlikus efektyvumo tyrimo eksperimentus, parod, kad panaudojus 
informacinius objektus bei s	sajas su jau naudojamomis organizacijos informacinmis 
sistemomis, padidina organizacijos darbuotoj darbo efektyvum	 ir našum	, vadinasi 
pasilytas modelis yra teisingas. 
2. Atlikti eksperimentai rodo, kad organizacini proces bei organizacijos struktros 
panaudojimas organizacij portal turinio valdymo sistemose leidžia lanksiau 
organizuoti sistemos naudotoj darb	 bei perkelti organizacijoje nusistovjusius 
procesus  organizacij turinio valdymo sistemas. 
3. Atliekant eksperimentus buvo pastebta tendencija, kad vartotojo s	sajos patogumas 
tiesiogiai atsiliepia  sistemos naudotojo darbo spart	. Taigi tolimesni tyrimai ir 
sprendimai, tobulinantys (darantys naudotojo darb	 efektyvesniu) organizacij turinio 
valdymo sistem darb	, gali bti nukreipti  vartotojos s	saj tobulinim	 ne tik 
panaudojant organizacijos struktr	, bet ir kitokius sprendimus. 
 37 
Summary 
There are a lot of freeware and commercial content management systems developed 
by IT companies and individual developers. Notwithstanding the diversity of these content 
management systems, all of them have one single purpose – manage content of the web site 
by separating presentation from business logic. 
This document investigates a content management system designed to be used by 
organizations. The model of a trivial content management system is modified into the content 
management system for organizations by introducing concepts of information objects and a 
structure of an organization. An experiment has been carried out to test the new content 
management system model. The experiment results proved the assumption that the suggested 




Termin ir sutrumpinim žodynas 
CMS (angl. Content Management System) – turinio valdymo sistema. 
DMS (angl. Document Management System) – dokument valdymo sistema. 
PMS (angl. Project Management System)  – projekt valdymo sistema. 
CRM (angl. Customer Relationship Management) – klient valdymo sistema. 
ECMS (angl. ECMS – Enterprise Content Management System) – vientisa  turinio valdymo 
sistema. 
HTML (angl. HyperText Markup Language) – kalba, skirta WWW dokumentams kurti. 
HTML kalba aprašo WWW dokumento struktr	 bei (dalinai) išdstym	. 
HTTP (angl. HyperText Transfer Protocol) – duomen perdavimo protokolas, skirtas WWW 
dokumentams bei užklausoms sisti. 
FTP (angl. File Transfer Protocol) – byl perdavimo protokolas, naudojamas byl 
apsikeitimui internete. 
PHP (angl. Hypertext Preprocessor) – nesudtinga skript  kalba, dažniausiai naudojama 
dinaminms svetainms kurti. Nemokama. Veikia daugelyje operacini sistem. 
MySQL – reliacin duomen baz, Nemokama. Veikia daugelyje operacini sistem. 
WWW (angl. World Wide Web) – internetinis tinklas, kuriame esantys kompiuteriai tiekia 
hipertekstinius dokumentus, dažniausiai aprašytus HTML kalba. 
XML (angl. Extensible Markup Language) – W3C konsorciumo sukurtas standartas, skirtas 
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